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iled Crab and a hot Fudge Sundae with Toasted Almonds on top,  if  I was  flush. 
That’s what we  said  in  those days when we had a  little money  in our pocket‐
books. 
   
Some critics might argue this attentive service was merely a clever employee’s way to 
guarantee good tips, remembered in culinary lore as a box that read, “To Insure Prompt Ser‐
vice.” However, a womanist perspective points to the appreciation of a caring, reciprocal rela‐
tionship between diners and employees. Despite the fact that money changed hands, this hos‐
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pitable service was understood to be mutually beneficial to each party, rather than a manifesta‐
tion of the employee’s power over the diner. Unlike teachers or factory workers with an estab‐
lished salary, the tea room waitresses and customers negotiated for equality on a day‐to‐day 
basis, with an eye toward future service and tips. 
We can see mutual beneficence in the personal and financial arrangements between 
Frances Virginia and her partners in their ever‐changing contract agreements. Frances Virginia 
decided to form a partnership, with active working female partners who held a variety of shares 
and performed duties that suited their talents and time schedules at the varying stages of their 
lives. Each partner was invested in the tea room’s performance, which included maintaining a 
community atmosphere among all the people who worked there. Thus, Frances Virginia spread 
out the tea room’s day to day responsibilities, empowering workers and staff by imbuing them 
with some sense of responsibility, and increasing the potential for success. This partnership ar‐
rangement showed her care and concern for her widowed mother, sister, and a niece working 
to earn money for college. At the same time, her family members were empowered to support 
themselves in jobs they were suited for and liked.  
According to those I interviewed, mutual concern and close employee/partner relations 
facilitated Frances Virginia Tea Room’s success in keeping an appreciable number of employees 
who stayed at the tea room almost their whole working lives, or until they chose to leave. Even 
in the days before minimum wage was mandatory, tea room employees made good, livable 
wages especially compared to domestics or the jobs open to them as the less economically priv‐
ileged. They kept all their tips. Uniforms and upkeep were free. 171One 1930s teenage server 
                                                            
171 Goodgame, Albert, conversations. 1995‐ongoing. 
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remembers, “little cots where we could rest between shifts… But mind you, she was strict. We 
couldn’t just say ‘Salad’ like other places. We had to smile and politely ask, ‘Would you like a 
salad?’”172   
While white relatives were greeting each other in the dining room, a staff of African 
American relatives were empowering themselves and caring for each other in the prep rooms 
and kitchens. Partners Agnes New, Louise Nabell and Ruth Pannell recalled that, in the 1940s, 
the original chef, John Tinsley an African American, brought in his sisters Mary, Louellen, Susie, 
Lilly; and his brother Joe. “Even though we might hire other people, if the kitchen family mem‐
bers didn’t approve of them or like they way they behaved and worked, they would find a way 
to run them off.”173   
During the Transitional Era, when women were barred from many of Atlanta’s public 
and private dining facilities,174 tea rooms served as sites for white females to learn how to ma‐
neuver within their gendered society.175 Lunches at the Frances Virginia operated as intergen‐
erational training sites for elders to teach younger females how to build networks and access 
cooperative power through kindness and hospitality. The Frances Virginia was also where more 
experienced females could teach and exhibit navigational skills needed in the urban world. One 
diner remembers traveling with her rural South Carolina grandmother: 
Since we didn’t have big department stores in our little town, like they did in Atlanta, 
once a year, usually around Easter or Thanksgiving, we’d take the train to Georgia. After 
shopping at Davison’s, we’d cross the street and head upstairs to the Frances Virginia. 
                                                                                                                                                                                               
New. 
172 Paris, "My Work at the Frances Virginia Tea Room and Tray Shop." 
173 New. 
174Atlanta History Center  Archives, "Business File: Rich's #2," (1960s).  
175 Brandimarte, "To Make the Whole World Homelike: Gender Space and America's Tea Room Movement." 
89 
After the meal, Muzzy, that’s what we called my shaky grandmother who wobbled with 
palsy, would rummage around in her little coin purse to find a quarter. Then she’d smile, 
look the server directly in the eyes and say, “Now, here’s a little something for you.” As 
a teenager, I knew that quarter was a lot of money for my widowed grandmother. While 
the server might not have understood my grandmother’s financial straits, I knew she 
understood my grandmother was trying to establish a personal connection and express 
gratitude for a woman’s hard work of serving and clearing the dishes. Muzzy’s deliber‐
ate action taught me the importance of acknowledging the waitress and thanking her 
for service.176  
Her final comment validates hospitality’s long‐term effectiveness as a social change 
method, perhaps more memorable than fiery speeches: “Today when I am tempted to scribble 
a tip and my name on the Visa ticket, I remember my grandmother’s lesson: Thank you. I left a 
little something for you.”177  This diner’s memory reinforces the practice of hospitality as a so‐
cial change method grounded in the everyday. It demonstrates a method anyone can use, every 
day, to engage social change activism.  The diner’s story also motivated me by reminding me 
that social change begins with my actions as a representative of feminist philosophy. In a fast‐
food world, it is my responsibility to slow down and to acknowledge hospitality and kindness by 
personally thanking those who serve me. 178  
Another diner’s story posits the Frances Virginia as the site for female managers to men‐
tor and honor female subordinates. It was also the place to observe multiple female models of 
                                                            
176 Caroline Smith Sherman, 2010. 
177 Coleman, "Coleman‐Family Personal Collection." 
178 The Les Dames d’Escoffier professional culinary association makes it a point to invite servers and kitchen staff 
into the dining room after conference banquets. Members applaud and acknowledge the skill it took to prepare 
and serve the meal.  
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professional behavior. A current Atlanta Fulton County public librarian remembers, “When I 
came here, to the Carnegie Library, as it was called then, during my first week on the job, my 
[female] supervisor took me down the street to eat lunch at the Frances Virginia Tea Room. It 
was her special way of welcoming me. . . . Lots of other librarians ate there too. They all wore 
hats, which were part of the socially required, female “uniform” at the time.  
 
Hospitality with a Heart and Civic Mission  
Two for One Meals 
In many historical case studies, we can only imagine the motivation behind a person’s 
actions. However, through news quotes, contextual articles and advertisements preserved in 
historical newspaper archives, Frances Virginia speaks today, as she did to the 1930s Atlanta 
community. These clearly delineate her most impressive example of womanist action:  her in‐
tention to use her tea room to assist her community during the devastating 1930s economy. 
Her financial plan, as reported in Atlanta newspapers,179 goes against current capitalist thinking 
and policy during our 21st century economic depression.  
A current Cornell University hospitality textbook calls price a “strategic weapon” to 
wield against others for competitive positioning.180 Restaurant owners apply this force in our 
current economic downturn, by advertising discounted meals as a gimmick to increase their 
profitability and displace other businesses, who are seen as enemy competitors.181  In contrast, 
                                                            
179 "Two‐for‐One Plan Tried by Restaurant," Atlanta Constitution, Nov. 18 1933, 5A. 
180 Cathy A. Enz, ed. The Cornell School of Hotel Administration : Handbook of Applied Hospitality Strategy (Los 
Angeles: Sage,2010). 
181 I have 6 such coupons in my purse. Only one is labeled a ‘gift’ from the restaurant for $10 off a meal price. 
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Frances Virginia considered herself a part of a community in despair and believed she could ef‐
fect a potential solution to its woes. Operating out of faith, she decided to use price as a strate‐
gy to improve conditions within her community.  
It is possible to trace some of her inspiration to her American Home Economics Associa‐
tion (AHEA) membership and national conference attendance. In June, five months before her 
action, Frances Virginia was a delegate to the 1932 AHEA conference in Atlanta where speakers 
urged all home economists to assist consumers, to protect their savings, to apply home eco‐
nomics and business economics to relieve the Depression.182 As an official Georgia delegate, 
she would have sat in these meetings. It is probable that the speakers and interactions with 
other women at the home economics conference spurred Frances Virginia’s intention to do 
something in her community to help her ailing country. That autumn she took action, instigat‐
ing a yearlong “2 for 1 meals” promotion, where she aimed “to relieve [public] distress and im‐
prove business conditions” in the South. This was an extraordinary risk since she herself was 
facing higher rents and uncertainty in her new, larger, Peachtree Street location. 
During this promotional year, The Atlanta Constitution reported that Frances Virginia 
gave away 81,365 meals out of the 304,284 meals she served from Nov 1, 1932 to Nov 15, 
1933. This was more than a charitable tithe. She gave away 27%, more than one fourth of her 
meals, which amounted to a $48,729.96 retail value.  A reporter quotes Frances Virginia 
[and/or her partners] by writing, “This is a gallant undertaking… these women are more than 
pleased… and feel that they struck a 'body blow' at the forces of depression.” The partners de‐
scribe the "very substantial increase in [our food] purchases from the wholesale houses and the 
                                                            
182 "Home Economists Will Elect Today," 6. 
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large additional employment made necessary." The newspaper reporter concludes, “an inter‐
esting experiment in combating the late depressed conditions has been successfully concluded 
by a quartet of Atlanta women who operate the Frances Virginia Tea Room.” 183 
At the end of the promotion, Frances Virginia purchased an advertisement to thank her 
diners for their cooperation, stating her joy that with their participation, "We almost doubled 
our number of employees during a period when many otherwise would have been in dire 
straits." Frances Virginia’s altruistic motivation to help the community, “whether we profited or 
not,”184 engaged diners’ participation in the project. Reading the accounts through a womanist 
lens allows us to see personal faith and selfless philanthropy as motivations for her action and 
to trace the rippling effects of her policies from her immediate employees to such people as 
linen/laundry suppliers, wholesale distributors and the Georgia farmers who produced the ad‐
ditional food she served.185  
Her motherly concern for her suffering community motivated others to act in concert 
and infused their collective memories. Illuminating this female story, unacknowledged by histo‐
rians, reveals how Frances Virginia’s actions contributed to the remarkable esteem the public 
had for this particular tea room, as well as its popularity. In addition, from a feminist perspec‐
tive, this move enabled her and her female partners to challenge patriarchal assumptions that 
women could not to survive in the restaurant business if they were “soft‐hearted.” In fact, ac‐
cording to family stories, Frances Virginia’s soft‐hearted business acumen and work‐
er/partnerships with other female friends and family members enabled the women to support 
                                                            
183 "Two‐for‐One Plan Tried by Restaurant," 5A. 
184 Advertisement, "Thrift Tickets Have Expired:Display Ad 4‐1933‐Nov.16 " The Atlanta Constitution, Nov. 16 1933, 
2. 
185 "Two‐for‐One Plan Tried by Restaurant.", ———, "Going Back to Normal Service." 
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themselves and/or their families, and assisted her sister’s daughter to go to college. These in‐
cluded her aged mother, her tragically widowed sister,186 and her niece, as well as several un‐
married women. These single women might have been labeled “old maids” or “spinster secre‐
taries” if they had not become influential members of the restaurant scene and public role 
models as “Frances Virginia Tea Room owners.”187 
Recently I spoke about Frances Virginia’s altruistic business practices with the Campus 
President of Le Cordon Bleu Culinary School in Atlanta. Frances Virginia’s intentional use of her 
tea room as a site of activism astounded him. “We would never think of food service like that 
today, or even mention it to students.”188 This sharply contrasts with The Transition Era home 
economics and modern women’s studies educational ideology and activist practices for the 
commonweal of humanity. Clearly, Frances Virginia supported and embodied these principles 
during her historical era and stands as a role model today. 
Cordial Welcome 
  The womanist lens also allows us to examine Frances Virginia within her gen‐
dered Southern culture. After vociferous First Wave feminists’ hunger strikes, marches and so‐
called radical behavior finally won women’s right to vote, society expected women to go back 
to  “civilized” behavior. People assumed that changes could, and would, be made at the ballot 
box, by staying put in the communities and not straying very far from the cultural norms. Dur‐
ing this Transition Era, middle‐class, white, Southern women expected to work within the patri‐
                                                            
186 James F. Hon. Morris, "Rule of Law Doesn't Just Happen," Georgia Bar Journal 16, no. No. 2 (2010). 
187 Frances Virginia Tea Room  Partners, "Amendment to Partnership Agreement," ed. Georgia Fulton County 
(Atlanta1945), 2009 interview, Burleigh, Sally Kemp Baker, Oct. 11 2009, Coleman, The South's Legendary Frances 
Virginia Tea Room Cookbook. 
188 Mack. 
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archal system. They could go to college, but they must study and prepare for women’s fields 
such as home economics, teaching and nursing. They could venture into city department stores 
by themselves, but they could not go into the men’s grills or hotel dining rooms alone. 
However, women like Frances Virginia found a way to resist these gendered restrictions 
with a method termed “standing in” by Maparyan in The Womanist Idea whereby someone 
stays within a system or institution and works to change it from within.189 Unlike Suffragettes or 
Civil Rights demonstrators, Frances Virginia and her women diners did not attempt to enter the 
male food service space. She did not aim to become a chef.  Instead, Frances Virginia made a 
conscious decision to open a food service business in her own female name. She decorated it 
with energizing feminine colors, and served typically Southern, not British, food.  
She called it a tea room, a cultural term which distinguished it as an inclusive space 
where women (and men) were welcome to enjoy food and service as fine as any in the South. 
Frances Virginia stayed within her cultural norm, like millions of other Transition Era women 
who participated in the tea room movement. By wearing their dietitians’ uniforms, standing in 
their tea room kitchens, and feeding diners dressed in the socially required hosiery, hats190 and 
gloves, the women of the tea room movement shook the foundations of public space aware‐
ness. They nourished the bodies that fueled the next feminist movement for a more welcoming 
society.   
One of the intentions of womanist hospitality is to welcome those who are outside 
one’s household or cultural circle. This action facilitates the potential for strangers to under‐
                                                            
189Maparyan, The Womanist Idea, 72.  
190We  must note that Frances Virginia wore no hat in her branded silhouette image . We do not know if revealing 
her bobbed hairstyle was fashionably commonplace or an indication of a rebellious spirit demonstrating a South‐
ern female modernity. 
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stand, collaborate and manage differences the traditionally rural Southern culture of hospitality 
permeated urban Atlanta during the Transition Era. During the WWII years, Atlanta overflowed 
with out‐of‐state visitors who were newcomers to Southern language, food and history. Agnes 
New, the last Frances Virginia Tea Room, dietitian, and her partners remembered the cultural 
upheavals of the WWII 1940s: “We were overwhelmed with thousands of war related visitors 
and workers every day! They had never tasted Southern Fried Chicken with Rice and Gravy, 
green [fresh caught, never frozen] Georgia shrimp, pecan pie or eggplant without Italian tomato 
sauce.”  
The partners’ actions displayed womanist methodology and methods of care and nur‐
turance as well as professional, home economics inspired techniques. The Frances Virginia 
cookbook chapter introductions/stories demonstrate and elaborate the collaborative, woman‐
ist style of the Frances Virginia operation in several facets of the operation. Over the years, var‐
ious female partners applied congenial, intuitive methods to ensure profitability, maintain sani‐
tation and reputable service. 191 
Food for Life 
  There are too many attributes related to food to detail them all in this paper: food as 
love, as power and as global currency, to name a few of the most obvious. As a womanist 
scholar, I previously analyzed the Frances Virginia as a site of hospitality. As a Home Econo‐
mist/Foodways Herstorian certified in Family and Consumer Sciences and familiar with dietary 
analysis, I now address Frances Virginia food as physical sustenance – that is, its contribution to 
people’s physical well‐being during the Transition Era.  
                                                            
191 Coleman, The South's Legendary Frances Virginia Tea Room Cookbook. 
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Many people have only experienced tea room spaces and tea room food as the elitist 
convention of afternoon tea developed by and for the upper classes in Europe. These sweet 
scones and clotted cream with miniscule sandwiches were not intended to sustain the working 
classes. While momentarily delicious in the mouth, this upper class, Victorian tea menu does 
not sustain good health. Without optimal health, women are not fortified to do the hard work 
for social change. The Womanist Idea maintains that “bodily well‐being is the foundation of 
other forms of well‐being; a lack of good nutrition, fitness and health makes it hard for people 
to contribute their energy toward higher level concerns.”192   
Since specific examples of the type of dishes and menus Frances Virginia served are in‐
cluded in historical text, artwork and “Tea Room Notes” in The South’s Legendary Frances Vir‐
ginia Tea Room Cookbook, researchers can use this work to further compare the Frances Virgin‐
ia, which typifies the nutritious tea room lunch, and contrast it to the less nutritionally sustain‐
ing afternoon tea menus served at the Ritz Carlton Hotels to acknowledge previous genera‐
tions’ memories. Such a comparison can further enhance the understanding of women’s culture 
and historical tea room traditions among the jeans generation or activists who have little con‐
ception of a tea room as a space for social liberation and physical fitness.  
 Though today’s diners are relatively nutritionally sophisticated and able to discuss 
omega‐3 fatty acids and LDL cholesterol,193 Dr. Joseph Huff, University of West Georgia Assis‐
tant Professor of Biology, was astonished that despite the plethora of health information, his 
nursing students are ignorant of current recommended serving sizes, much less what was con‐
                                                            
192 Maparyan, The Womanist Idea, 53. 
193 According to an Atlanta dietitian, Maribeth Brannen, RD, omega‐3 is an eessential element found in fish oils i.e. 
salmon and recently touted as protective.  Omega‐3 is comparable to Cod liver oil drops that babies were given 
during the Transition Era and helps to maintain a reduced Low Density Level (LDL) ‐ the ‘bad’ cholesterol number  
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sidered an “average portion” 30 to 70 years ago.194 Thus, when most people see historical 
menu entrees of Fried Chicken with Rice and Gravy, Chicken a la King on Toasted Noodles fol‐
lowed by desserts like Ice Cream Shortcake with Fudge Sauce or Chocolate Cream Pie, they im‐
agine belly busting, high calorie feasts.  
Like Dr. Huff, I am in a unique position to evaluate Frances Virginia’s nutrient‐dense, 
moderate calorie menu contributions to Atlantans’ health because I have the kitchen records, 
recipes, serving scoops and measuring utensils that are necessary to evaluate the menus. For 
example, I can calculate the amount of sweet tea or carbonated drink a server would have 
poured into Frances Virginia’s 8 ounce, ice‐filled, beverage glass. When compared with our 12 + 
ounce soft drink/sweet tea cans and bottles today, it is easy to dispel the myth that the Transi‐
tion Era food was “fattening.” Actually preparing the food and seeing Frances Virginia’s small 
glasses and plates in relation to our expectations of super‐sized portions served in oversized 
cups and dinnerware helps us understand why obesity is a health problem that Frances Virgin‐
ia’s patrons seldom faced. 
Agnes New, the later dietitian partner, explained how she taught staff to precisely 
measure portions of lemon filling, made with canned milk, into 9 inch pie crusts, but “pile on 
gobs of meringue,” before cutting into 6 or 8 slices. Meringue is made with egg whites, a natu‐
rally no‐fat topping. In contrast, perhaps because they have no home economics or nutrition 
education, diners value and chefs oblige their self‐indulgent preferences for butter and tout re‐
al (but nevertheless high fat and low calcium) cream on lemon pie. Home cooks reach for fro‐
                                                            
194 Huff, Joseph, PhD, conversation. March 14 2012.  
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zen, artificial, fatty and/or sugary topping because it takes too long to whip up a no‐fat, protein‐
based, vitamin B meringue. 
When a Frances Virginia recipe called for a creamy dairy product, New used canned (al‐
so called evaporated) milk. This historic product has the consistency of cream but only 1/6 the 
fat; and twice the calcium to help prevent osteoporosis in people who can tolerate dairy prod‐
ucts.195 Frances Virginia would have recognized the nutritional deficiency symptoms in her din‐
ers with dowager’s hump, frail wrists, and frequent fractures, but not the ailment name. As die‐
titians, Frances Virginia dietitians knew how to design nutritionally dense foods with calories 
appropriate to the diner’s needs and priced to meet economic circumstances.  
The most extravagant Frances Virginia meal I discovered was planned just before the 
October 29, 1929, stock market crash. In a newspaper advertisement shared with other restau‐
rants, the tea room listed a very formal Thanksgiving Dinner menu with multiple courses for 
$1.50. Although I cannot ascertain the 1920s serving proportions, the menu is still not outland‐
ishly rich by our current standards. Low calorie shrimp and fruit cocktails whet the appetite be‐
fore traditional Roast Turkey (or steak) and Walnut Dressing. Diners could choose two vegeta‐
bles, a simple salad, plus one slice of pie or cheese and crackers for dessert. Mints, not fatty 
chocolates, are the final touch.196  
Frances Virginia consistently attended to her diners’ pocketbooks, nutritional needs and 
their emotional desire for celebratory family meals throughout the years.197 As The Depression 
                                                            
195 In my study of foodways among cultures who originate near the equator, Greek, Ethiopian and southern Italian 
groups traditionally favor cultured dairy products like yogurt, kefir, buttermilk, ayran and specialized cheeses. This 
may be due to a lessening ability to digest fresh dairy products after becoming adults. 
196 Advertisement, "Thanksgiving Dinner Display Ad 23‐1929‐Nov.28 " The Atlanta Constitution, Nov. 28 1929, 2. 
197 ———, "Display Ad 114 ‐ No Title ‐ Cordially Invite You to Dine Thanksgiving," The Atlanta Constitution, Nov. 23 
1939, ———, "Display Ad 40 ‐ No Title ‐ Thanksgiving Dinner," The Atlanta Constitution, Nov. 29 1933, ———, 
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worsened, Thanksgiving ad size and extravagance shrunk. Formality and prices dropped, reveal‐
ing less expensive dinners, smaller portions and “turkey plates” at an all time low of fifty 
cents.198 
One can compare the various meals nutritionally by looking at the above‐mentioned ads 
or the souvenir menus. 199The Frances Virginia 1929 and 1950s Thanksgiving meals are sharp 
contrasts with the gluttonous Thanksgiving buffet I saw in a country club three years ago. My 
brother‐in‐law ate so much he suffered a heart attack four hours afterwards, ruefully admitting 
at the hospital, “I shouldn’t have pigged out.”  
While corporate facilities and fast food restaurants hire food service operators, they sel‐
dom employ dietitians like Frances Virginia, who was as concerned for her diners’ health as well 
as their happiness. All the Frances Virginia menus reflect this. The Frances Virginia emphasized 
vitamin‐preserving cooking methods, low fat appetizers, fresh vegetables, salads, Georgia agri‐
cultural products, and meats. These are the same principles she applied when planning life‐
preserving menus as a therapeutic dietitian at Piedmont Hospital.200 
 Even a brief nutritional overview points to her dietetics training as a major, but less fre‐
quently considered, form of activism which prepared women’s Depression Era bodies for the 
upcoming stresses of WWII. During the hungry years, love and concern inspired her to give 
from her heart and use her considerable talents. Calculating her number of diners as a percent‐
age of Atlanta’s population, the Frances Virginia administered sustaining nourishment and 
physical sustenance to close to 1% of Atlanta’s white population, a percentage McDonald’s 
                                                                                                                                                                                               
"Display Ad 8 ‐1934‐Nov.29 Cordially Invite for Thanksgiving," The Atlanta Constitution, Nov. 29 1934, ———, 
"Display Ad 2‐1937‐Nov.24 Thankgiving," The Atlanta Constitution, Nov. 24 1937. 
198 Advertisement, "Display Ad 8 ‐1934‐Nov.29 Cordially Invite for Thanksgiving," 2. 
199 Coleman, "Coleman Cultural Materials Collection." 
200 Diane Erdlejac, by phone, 06‐11‐09 2009. 
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franchisees long for and unfathomable by those who believe Transition Era tea rooms to have 
been small, reclusive spaces. 201 
In cultural context today, activists are worried about health crises here and abroad. Nu‐
trition and dining related factors impact all our major diseases: diabetes, heart attack, high 
blood pressure, stroke, osteoporosis, obesity, eclampsia, low birth weight babies, alcoholic 
death rates, some forms of cancer and mental illness. If even one restaurateur within the Atlan‐
ta metro population of 3 million people behaved like Frances Virginia, he/she would improve 
the health of 30,000 people five days a week, from now until 2047. We might equate her over‐
all service with an idealistic goal for a cadre of women’s studies/family and consumer sciences 
student activists. If they planned and carried out a sustainability goal or potential fitness im‐
provement project at Frances Virginia’s level, they could influence the health and attitude of 
every Georgia State student or every University of Georgia undergraduate for the next 30 years. 
Of course, Frances Virginia diners could choose to drink several Coca Colas with triple 
orders of Coconut Cake with Lemon Filling. They could spread their small Crispy Cornsticks with 
multiple pats of butter (or oleomargarine during the WWII years). They could consume the en‐
tire order of Fried Chicken for Two, but Frances Virginia also set a social standard of conviviality, 
not gluttony. Paraphrasing The Womanist Idea, the Frances Virginia Tea Room was a nutritional 
model decorated for diners to envision themselves and their lives in optimal condition.202 Her 
home economics and womanist methods within her Frances Virginia Tea Room epitomized the 
highest levels of simple, but good quality food, served in hospitable surroundings, whereby din‐
ers could converse and commune comfortably and with grace.  
                                                            
201 Clifford M. Kuhn, student teacher conference, Apr 12 2010. 
202 Maparyan, The Womanist Idea, 54. 
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In our era of global food crises, social change activists face the challenges of transmuting 
the destructive energy of our own and others’ food obsessions —food‐as‐entertainment, gas‐
tronomic orgies, and gluttonous portions—or diners distracted by cell phones and music or‐
chestrated to turn tables faster, for a bigger profit. It may seem like an impossible task for a few 
altruistic people to effect these changes in 1‐2,000 people a day like Frances Virginia did. How‐
ever, if we think of social change as an ordinary, daily endeavor, instead of a numerical chal‐
lenge, it seems less overwhelming. Frances Virginia just put on her uniform and went to work 
every morning, planning and serving meals to the best of her ability. The historical frame with 
activist lenses shaped by both feminism and womanism enables us to see what a difference she 
made. 
 
Colors and Symbols as Activism: A Womanist Perspective 
The Image of Frances Virginia 
Although Frances Virginia’s work might be under‐acknowledged, her image and color 
choices are still visible in archival materials. Photos and ads depict her tea room, 1920s female 
silhouette and the colors of her Frances Virginia Tea Room sign as pink and green.203 The colors 
Frances Virginia chose for her menus, placemats, texts and drawings represented dynamic 
spaces where Frances Virginia was able to enact her womanist, activist approach to dietetics. 
She specified in her lease agreement that two signs would be placed, one each side of the Colli‐
                                                            
203 Coleman, "Coleman Cultural Materials Collection." 
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er Building.204  Day and evening, pink and green fluorescent tubes lit up the black and white sil‐
houette sign outside the building; there were long, slender, pink pencils on each table for diners 
to write their orders;205 her silhouette decorated the sanitary, paper toothpick covers. Though 
she started with orange, blue and white china,206 sometime after the move to Peachtree Street 
all the menus, pencils, place mats, dishes, draperies, and wallpaper featured a continuous pink 
and green color scheme. 207 
Menu covers and place mats were another everyday pleasantry at the Frances Virginia. 
The daily changing menus were attached to covers printed with pink and green dogwoods. This 
symbol linked Atlanta’s many flowering botanical species with the Frances Virginia Tea Room’s 
feminine hospitality and Southern cultural welcome. In conversations with the Frances Virginia 
partners and their families, they see these pink dogwood blossoms on green and creamy white 
menu covers as their connection to the agrarian, floral South. Some of the most outspoken 
Frances Virginia fans I encountered are Georgia garden club members who held meetings about 
civic beautification projects or met friends at the tea room. They are especially aware of the 
dogwoods and specifically link the Frances Virginia Tea Room design and décor to springtime 
Atlanta, when a profusion of pink and white dogwood trees blossomed and canopied the down‐
town city streets as well as the old neighborhoods.  
Whitaker's striking silhouette and color choices made a memorable impression on pass‐
ersby. Viewers report strong impressions of Frances Virginia’s pink‐and‐green branded image: “I 
                                                            
204 Frances W.  Whitaker, Hooper M. Beck, and C. A. Wikle, "Lease Agreement: G.W. Collier Estate and Frances 
Virginia Tea Room Partnership," ed. County of Fulton State of Georgia and Burdett Realty (Atlanta, GA1931). 
205 The pencils and pads may have originated as Frances Virginia’s way to accommodate servers’ varied education 
levels in the 1920s, when many African Americans could neither read or write. 
206 Baker. 
207 Coleman, "Coleman Cultural Materials Collection." 
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remember the neon sign very well, even though I never got to eat there. It always caught my 
attention while I was walking down the street.”208 A womanist deconstruction of Frances Virgin‐
ia’s logo and sign reveals an unexamined female activist method. Her silhouette logo and colors 
branded her tea room restaurant as a safe female space. However, unlike any other signs in the 
1940s downtown Atlanta photo, Frances Virginia‘s tea room sign is humanized, personalized 
with Whitaker's own silhouette facing the sidewalk and street, as if inviting passers‐by, espe‐
cially women, “Come in.” Although the pink and green neon tubes are gray in the black‐and‐
white photo, diners often mention them. They are symbolic colors. Green and pink are “com‐
plementary” in physics, psychology, and on the artist’s color wheel. They are used by home 
economics interior designers to make things stand out. 209 
Color Energies 
In this section I focus on the aforementioned color scheme in relation to enigmatic prin‐
ciples of color, psychology, and the Indian chakra system as transformative methodologies. The 
green and pink colors Frances Virginia employed offer metaphysical meanings that would re‐
main unexamined in traditional analyses. For example, Liz Simpson’s Book of Chakra Healing 
explains that green, not red, is the color of the heart, the human love center. 210 Green energy is 
derived from plants and their life‐giving force. It is possible to link Frances Virginia’s green to 
dogwood trees in springtime as well as the many green/vegetable dishes and salads she served 
which enhanced diners’ health and their relationships while enjoying a meal together.  
                                                            
208 ———, "Coleman‐Family Personal Collection." 
209 "Basic Color Schemes: Introduction to Color Theory," Tiger Color, http://www.tigercolor.com/color‐lab/color‐
theory/color‐theory‐intro.htm#complementary. 
210 Liz Simpson, The Book of Chakra Healing (New York: Sterling Publishing Company, Inc., 1999), 14,30,86. 
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“Exploring the Major Chakras” by About.com author, Phylameana Lila Desy, simplifies 
India’s ancient system, explaining that red is the base, or root, chakra and provides the principal 
“energies that empower human beings.” 211 She informs us that pink is a soft derivative of red. 
Thus, pink empowers, but in an emotional way—through the heart. Together, pink and green 
are complementary sites for balancing physical and emotional healing energies. “It is impossible 
not to be affected by their positive energy.”212  
Frances Virginia’s art deco sign represented a powerful feminine ethos of modernity 
during her era. Her female silhouette and soft, fresh colors vibrated a cordial invitation to life‐
affirming meals and Southern hospitality. She was a determined businesswoman who balanced 
woman's nature and nurture against the harsh forces of those who might dismiss them in the 
patriarchal society. 
Western critics might dismiss the chakra systems and say that color analysis is irrelevant 
to scholarly work. However, they undoubtedly recognize the phenomenal success of color in 
today’s activist campaigns, especially pink and green. Green has become the color of the envi‐
ronmental sustainability movement. The Breast Cancer Awareness program has reified pink as 
potent, empowering energy and has inspired feminine solidarity among women who used to 
hide in shame. Now all genders feel free to wear this significantly female color and march in 
heartfelt support for each other and to raise millions of dollars to fight breast disease.  
There are no records of whether Frances Virginia intentionally selected pink and green 
for their psychological significance when planning her tea room décor and logo. And, I do not 
                                                            
211 Phylameana Lila Desy, "Root Chakra: Chakra One‐Exploring the Major Chakras," About.com. 
———, "Heart Chakra: Chakra Four‐ Exploring the Major Chakras," About.com. through the  
212 Simpson, The Book of Chakra Healing. 
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argue that Frances Virginia’s pink and green instilled such a dramatic social change as Breast 
Cancer awareness. However, those who saw her sign remembered the colors as well as her fe‐
male silhouette. Diners’ stories lead me to believe they understood the symbols stood for 
women’s empowerment and nurture. To go there represented a special restorative, celebratory 
event.213 During The Transition Era, Frances Virginia’s tea room sent wholesome energies to 
heal human hearts and bodies that were suffering from the effects of the Depression and 
WWII. Though invisible to the eye, Indian spiritual leaders and womanist scholars understand 
their power as surely as fast food marketers acknowledge the power of McDonald’s clown and 
golden colored arches to draw in children for fast food.  
Western activists and physicians have begun to investigate these energetic forces that 
Native American healers and Eastern spiritualists have applied for eons. Chapter 6 of The 
Womanist Idea, “Spiritual Activism: A Womanist Perspective,”214  argues that vibrational energy 
impacts our material reality. Change is made in deliberate as well as subconscious ways through 
this vehicle, accessible and freely available to everyone. To change the world, activists must 
first change themselves. Academic researchers are just now examining spiritual and vibrational 
energy outside of and occasionally within traditional scholarly programs.  
 
                                                            
213 Baker. 
Sherman, Mary Ann Burke, a librarian's experience, Dec. 8, 2010.  
Pullen Library photograph, "Haverty Group at the Frances Virginia Tea Room," (Atlanta, GA: Pullen Library, Special 
Collections Department and Archives, Georgia State University. 
 Mitchell. 
214 Maparyan, The Womanist Idea. 
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CONCLUSION 
This work answers the complex question, “Who was Frances Virginia?” by recovering 
her story as an Atlanta tea room entrepreneur and making the case that her business func‐
tioned as a site of womanist and feminist activism during The Transition Era. During this era, the 
first half of the twentieth century, tea rooms like hers flourished across America. The politics of 
memory have deemed these frivolous places, serving insubstantial food, frequented by upper‐
class women with extra time on their hands. However, this Frances Virginia story reveals the 
lives of visionary women (and men) whose stories were silenced by the shifting politics of the 
U.S. social movement landscape. When Frances Virginia founded her tea room, women could 
not dine in Atlanta215 without a male escort. However, the “Frances Virginia” became one of 
the South's largest restaurants. This tea room, as busy as a modern McDonald’s, was decidedly 
pivotal to women’s health and their ability to become agents for themselves and to influence 
changes in their communities. 
By observing her home economics based career through the lenses of feminism and 
womanism, we can focus on the innovativeness of her vision. In her day, everyone acknowl‐
edged Frances Virginia’s tea room as a vibrant place and an important facet of Atlanta’s South‐
ern hospitality. Frances Virginia trained Atlanta’s first student dietitians during her years as 
Piedmont Hospital’s Head Dietitian when planning a meticulous diet was the only prescription 
to extend a diabetic’s life.216  She encouraged the generation who were freed to become doc‐
tors or dietitians. By recovering Frances Virginia’s story, light shines on an extraordinary, yet 
                                                            
215 Or most other towns and cities according to works by Kuhn, Whitaker and Brandimarte. 
216  Henley, 14,39.  
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everyday, woman whose contributions have gone largely unacknowledged. Now, we have the 
resources to ignore the stereotypes of passive females and re‐image these white‐gloved co‐eds, 
uniformed staff and female partners as instruments of female activism in Atlanta’s history.  
I conclude that the old Frances Virginia Tea Room, with its "Chicken Salad with Special 
Dressing" and "Sherry Chiffon Pie," did not solve all societal problems, but it offered white 
women of multiple classes, and some black women, gay and straight men, and families of all 
kinds, a new space of opportunity; a physical and emotional place for reflection and develop‐
ment. For many, it was the first bite of a new food as well as a taste of twentieth‐century résis‐
tance to gender injustice. It was the appetizer before the entrée of what we now call Second 
Wave Feminism and the Civil Rights Movements. 
It is ironic that, along with the new freedoms women gained, the great home economics 
careers like Frances Virginia’s were lost because of new female opportunities. Gail Collins, au‐
thor of When Everything Changed, bemoans this loss, “careers that had been open to women 
all along suffered a decline in prestige because they had, well, been open to women all 
along.”217  As aging home economists retired, their former jobs evaporated. Home economics 
students found new options—they could become doctors or dietitians. However, women were 
less interested in the traditional, lower paying “female jobs” like home economics, teaching, 
and nursing. With fewer students, some universities divided the home economics specialties 
and merged these departments into other divisions headed by men.  
For example, due to the loss of home economics students in the 1970s, the University of 
Georgia phased out its restaurant administration major, which is what Frances Virginia and oth‐
                                                            
217 Collins, Gail. When Everything Changed: The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present.  
New York: Little, Brown and Company, 2009.  
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er female tea room entrepreneurs would have studied. During a University of Georgia class on 
home economics history in the fall of 2009, Dean Emerita Dr. Sharon Nickols acknowledged, 
“For a while the department had been a money loser for the College of Home Economics and I 
ruefully agreed to this decision.”218  
As other colleges followed suit, we home economics alumnae felt helpless to prevent 
the decimation, watching as male administrators slashed home economics programs and their 
inherently social ideology. Meanwhile, culinary arts programs began to grow in popularity at Le 
Cordon Bleu and the Art Institute of Atlanta. Today, it’s the hospitality, tourism and business 
schools, such as Georgia State University’s J. Mac Robinson College of Business, who prepare 
students for food service industry careers. While culinary and business programs admit women 
into the classes, the programs do not integrate home economics’ social or nutritional concerns.  
With this change, modern food service preparation essentially replaced female‐inspired 
humanitarianism with capitalism. Today food service and hospitality are  business programs 
and/or technical arts practice. Culinary schools, like The Le Cordon Bleu, emphasize institutional 
culinary skills and the commercial economics of food advertisements, mergers, and strate‐
gies.219 Home economists’ food service mission of municipal housekeeping has become the 
business of municipal marketing.  
However, the tide is shifting again. With new waves of feminists, womanists and every‐
day consumers worried about local and global food issues, as well as their weight, activists can 
rise to the swell of new opportunities. By recognizing their common missions, institutions and 
activists in women’s studies, women’s history, family and consumer sciences, human ecology, 
                                                            
218 Nickols, Sharon, PhD, class discussion at UGA. Spring semester 2010.  
219 Mack.  
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gender studies and other social sciences, can join forces with everyday citizens, to become 
agents for social change. The story of Frances Virginia and her tea room can inspire food activ‐
ists of today and connect them with a long female legacy. We can note the motherly touch and 
spiritual heart of her activist philosophy, as well her calculated efforts to make space for wom‐
en, as she negotiated within her gendered, segregated, Southern society. 
When I began this project, I asked Peter Roberts, Georgia State University Archivist and 
associate professor, if he could help me search for a photo of the Frances Virginia Tea Room. He 
smiled and answered quickly, “Oh, I know the picture you mean. It circulates on the Georgia 
State University website. I always wondered who she was.”220 The person in the silhouette sign 
high above Peachtree Street was Frances Virginia Wikle Whitaker. She was a vibrant woman 
who started a tea room that influenced Atlanta’s history, particularly the history of Atlanta 
women. This thesis answers the question for Roberts, and for others who desire to uncover the 
past in order to improve the future.  
 
                                                            
220 Roberts, Peter J., archivist, conversation about Frances Virginia. Oct. 2009.  
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APPENDICES 
Appendix A: Feminist Wave Timeline 
First Wave Feminism mid 1800s‐1920 
 Legal and Social Issues: slavery, suffrage, prohibition, women’s in labor, peace, com‐
munist, education, military and social equality movements. WWI, deadly worldwide flu epidem‐
ic  
• 1880‐1900 The Cotton States Exposition heralds “The New South Era” internationally 
• 1895 Frances Virginia born, Cartersville, GA 
• 1897 Frances Virginia's family moves to Marietta, north of Atlanta 
• 1900 Atlanta population 89,000, 40% African American  
• 1908 Ford’s Model T car, changed travel and labor practices 
o GA passes Prohibition 1908‐35, 12 years before national amendment 
• 1909 American Home Economics Association founded 
• 1913‐15 FV and sisters, classmates with Soong sisters (Madame Chiang Kai‐shek, Chi‐
nese Nationalist Republic’s First Lady and Madame Sun ‘mother of Nationalist China’) 
Wesleyan College, Macon, GA 
• 1917 Frances Virginia receives home economics collegiate diploma, Milledgeville, GA 
• 1920 U.S. Women’s Suffrage passes; despite Atlanta activism, GA refused to ratify until 
1970;   Atlanta population skyrockets to 200,000; 322 Atlanta eating places  
• 1920 42% of Atlanta women worked outside the home:  48% are white  
 
First Wave Feminism 1920‐1960, The Transition Era 
Legal and Social Issues: women’s activisms in home economics, civic clubs, labor, peace, 
education, nutritional feeding civilians and military. Polio, malnutrition, bacterial epidemics, 
The Great Depression, Female role models: First Lady Eleanor Roosevelt, Rosie the Riveter, and 
Marilyn Monroe, WWII   
• 1920s Frances Virginia, Head Dietitian Piedmont Hospital; vitamins, diet and diabetes 
  discoveries;  
• 1926 U of GA, Athens, admits first females, but only to study home economics 
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o Atlanta remains Mecca for working women: downtown jobs necessitate public 
dining    
• 1927 Frances Virginia Tea Room opens on Poplar St., Atlanta 
• 1929 Beginning of The Great Depression  
• 1931 Frances Virginia Tea Room expands, moves to Peachtree St., ‘Heart of the New 
South’, serves 1000 per day 
• 1939 Atlanta’s record tourism year; most facilities and jobs segregated by race and gen‐
der 
o Gone With the Wind movie premier in Atlanta 
o Rise of Ku Klux Klan 
• 1939‐45 WWII: US enters 1941; Food rationing; war industries and personnel headquar‐
ter in Atlanta;  
o Frances Virginia Tea Room bustles, nourishes 2000 diners per day 
• 1950 Women fired from war jobs; use saved wages to finance middle‐class home own‐
ership  
 
Second Wave Feminism 1960‐80 
Legal and Social Issues: race and gender discrimination in jobs, wages, education and 
sports. Playboys and their bunnies, Rosa Parks, Angela Davis as role models  
• 1960 FDA approves birth control pill 
• 1962 Frances Virginia’s death, Frances Virginia Tea Room closes 
• 1963 Betty Freidan writes The Feminine Mystique, founds National Organization for 
Women  
o Herren’s owner volunteers: first ‘white’ Atlanta restaurant to serve African 
Americans 
• 1964 Civil Rights Act passed, forbids many discriminations including gendered public din‐
ing; 1970s Atlanta women enter The Varsity;  
o Rich’s closes its ‘Men Only’ Cockerel Grill, it’s Magnolia [Tea] Room remains 
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Post Second Wave Feminism 1980‐present 
Legal and Social Issues: remaining inequities of race, gender, sex, religion, peace, ecolo‐
gy; multiple theories and methods developed to empower those outside the privileged social 
order 
• 1980 Womanism developed as outgrowth of black/women’s/feminist theories; includes 
hospitality and cooking as activist methods 
• 1990s New style tea rooms include Victorian, Asian, Mickey D’s iced tea, organic green, 
Indian chai tea popularized at Starbucks Coffee; British “afternoon tea” incorrectly la‐
beled in America as ‘high tea;’ sports bars for girls’ night out 
• 1996 Atlanta women join Les Dames D’Escoffier International, replacing Home Econom‐
ics networks as culinary businesswomen's mentoring groups 
• 2011 Corporate Starbucks and other self serve coffee places replace independent, fe‐
male owned tea rooms as comfortable spaces for women; Mary Mac’s and The Colon‐
nade remain as Atlanta’s last old style tea rooms  
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Fig. 5 Peachtree Street scene at the Frances Vir‐
ginia Tea Room, corner of Ellis Street 
Courtesy of Special Collections Department, Pullen Library, 
Georgia State University 
 
Fig. 6 Menu cover, Frances Virginia Tea 
Room 
Coleman Cultural Materials Collection 
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Fig. 7 Menu, Frances Virginia Tea Room, Feb. 5, 1954 
Coleman Cultural Materials Collection 
 
